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the  classes  I  instruct  at  the  gym  and  refer  to  the  participants  as  ‘spinners’. When  I  had 
started out as a gym  instructor,  I  thought  that gaining a spinning qualification might be a 











from an overworked  fan  is echoing  throughout  the  room. The windows are open and  the 




consider will deliver a good  ‘torture’ session, one where  I can push my body  to a maximal 
level while accompanied by a good song. All the time, commanding others to push their own 















and all eyes are on me,  ready and waiting  for my  first  command. My body  feels  like  it  is 
moulded to this bike and this  is a feeling that  I recognise as a familiar sensation. The seat, 
handle bars and resistance all work together with me. When  I start to pedal  I can  feel the 





and  it  is a normal experience to have.  I also  joke and say that my bottom  is now moulded 
into the shape of the bike seat! 
I start with the warm‐up, stretching and making sure everyone gets used to the pace and the 




Gradually  as  my  body  heats,  the  usual  signs  occur.  My  heart  rate  increases,  my  breath 
becoming  warmer  and  as  the  class  progresses  from  the  warm‐up  to  sprints,  jumps, 









don’t  like  the  feeling off baggy clothing as  it  leaves me cold and damp during and after a 
workout.  I  remember how  I used  to wear brightly coloured clothing, but over  time  I  found 








splashing  on  the  frame  of  the  spin  bike. My mouth  is  dry  although  relief  is  at  hand  as  I 
replenish quickly with my usual choice of water.  I always  let the spinners know when they 










breathing  slowly decreases,  I get off my bike and  looking around  I can  see  that all of  the 
other spinners are doing the same as me. I count out hygiene wipes to make sure the bikes 
are  left  clean  for  the  next  class. As  I  hand  out  them  out,  always  starting  from  the  same 
direction,  I  thank  everyone.  A  feeling  of  satisfaction  flushes  through  my  body  knowing 
everyone has had a good workout ‐ I can see it in their faces. 
As  I wipe down my  own bike,  I  feel  further  satisfaction  (is  this a  form  of  euphoria?) as  I 
remove my  sweat, evidence of my   hard work, off  the bike  leaving  it  clean and  ready  for 
another  demanding  workout.  Endorphins  are  still  buzzing  through  my  body  when  the 
spinners depart and say goodbye. I  look back  into the room and as I switch the  lights off  it 
looks empty and neglected again. I’m looking forward to the next workout already.   
 
Notes: 
1. Newhall, K. (2010) ‘You Spin Me Right Round, Baby’, in Malin, J. (2010) My life at the gym: feminist 
perspectives on community through the body. Albany : State University of New York Press. 
2. Sparkes, A.C. (2009) Ethnography and The Senses: Challenged and Possibilities. Qualitative Research 
in Sport and Exercise. 1(1), p.21‐35. 
 
